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Abstrak 
Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan jenis-jenis campur kode 
yang terdapat dalam novel Ahmad Fuadi, Negeri 5 Menara (2010). Selain itu, skripsi 
ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya campur kode serta faktor 
yang mempengaruhinya serta menjelaskan konteks terjadinya campur kode tersebut. 
Data yang digunakan berupa ujaran atau kalimat yang mengandung campur kode dari 
novel Negeri 5 Menara . Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling 
dengan metode simak dan teknik catat. Dalam menganalisis data, saya menggunakan 
klasifikasi jenis-jenis campur kode dari Suwito. Berdasarkan klasifikasi yang 
diungkapkan oleh Suwito, campur kode ada dua macam, yakni campur kode ke dalam 
dan campur kode ke luar. Selain itu, saya juga menggunakan klasifikasi format campur 
kode yang dikemukakan oleh Thelander. Berdasarkan klasifikasi Thelander, ada lima 
jenis format campur kode yang digunakan dalam novel ini. Kelima format campur 
kode tersebut adalah word insertion (sisipan kata), phrase insertion (sisipan frasa), 
hybrid insertion (sisipan kata atau frasa bentukan), idiom insertion (sisipan idiom), 
serta clause insertion (sisipan klausa). 
 






of  a Minangese  boy  coming  from  Bayur, West  Sumatra,  named  Alif  Fikri.  Alif makes  a  big 
decision  in his  life by study  in Pondok Pesantren Madani  (Madani  Islamic Boarding School) or 
Pondok Madani (PM), in East Java, far from his village, Bayur. In PM, Alif meets a lot of students 
from all over Indonesia. He has five best friends from different regions. As they are coming from 






















consider  when  choosing  a  code  (Jendra,  2010,71‐73).  The  factors  are  formulated  into  an 






language,  the elements of  first  language  into  their  second  language, or elements of varieties 
and style into their utterance (dialect, accent). 
Aku  curiga,  ini  pasti  soal  biaya  pendaftaran masuk  SMA.  Amak  dan  Ayah mungkin 







“Amak  ingin  anak  laki‐lakiku menjadi  seorang  pemimpin  agama  yang  hebat  dengan 
pengetahuan  luas.  Seperti Buya Hamka  yang  sekampung dengan  kita  itu. Melakukan 















Maninjau,  West  Sumatra,  with  her  less  fortunate  family.  Amak  took  her  education  until 
elementary school.  In her daily  life, Amak speaks mostly  in Bahasa  Indonesia and Minangese 
language.  She  also  uses  Arabic  words  and  phrases  occasionally  because  of  her  religious 
background.  
This  conversation  takes place  in  the  front porch. Amak gives  some advice  to her  son, 
Alif, so that he  is willing to go to  Islamic school  instead of public school after graduating from 
elementary school. 
There are three Minangese words in the utterance above. They are amak, buyuang, and 
waang. Amak means  “mother”  in Minangese. This word  is  commonly used by  villagers who 
come from  lower social class. Urbanite today rarely uses that word and often changes  it with 
mama, bunda, or umi.  
The second one  is  the word buyuang, meaning “son”  in Minangese.  In West Sumatra, 
this  word  is  used  by  old‐fashioned  parentsto  address  their  sons,  regardless  of  their  social 
degrees and educational or financial backgrounds. Minangese parents today are rarely use that 
term.  They  tend  to  replace  it  with  nak,  kak,  dek,  or  simply  by  calling  their  son’s  names. 
However, this word  is also used by Minangese to address an unacquainted boy or young man 
when they meet in public places or when he comes to their houses as a guest. 
The  third word  is waang, which means  “you”  (boy). Waang  is  used  by  older  people 









front  porch  in  a  casual  and  friendly  manner.  The  author  mixes  Amak’s  language  in  the 
conversation to show the speaker’s  identity as a Minangese and to project her background as 
an old‐fashioned villager with lower social. Besides, she has low educational background. 
The people  involved  in the communication or the Participant (P) here  is her son. Thus, 
she  uses  the  term  buyuang  to  address  her  son  in  order  to  show  her  affection  as  a mother 













Outer  Code Mixing  occurs  if  the  speakers  insert  an  element  of  a  foreign  language 
(English, Arabic)  in an utterance when they mostly speak with whether their  first  language or 
second language. 










The utterance above  is  spoken by Burhan, one of Pondok Madani’s  students.  It  takes 
place  in Pondok Madani, an Islamic boarding school  located  in East Java, when Burhan gives a 
group of new students and  their parents a  tour.  In  the utterance, Burhan  inserts  two  foreign 
languages  in  a  Bahasa  Indonesia  utterance.  There  are maktabah  in  Arabic,  which  literally 
means  library, and the English word  library. The excerpt  is  included as an Outer Code Mixing 











all  of  the  parents  are  understand  Arabic  or  English.  The  use  of  Bahasa  Indonesia  is  to  give 
clearer information to the parents. 
The End  (E) or goal of  the utterance  is  to  show  to  the new  student  that as a Pondok 
Madani’s student, Burhan can speak Arabic and English. Burhan hopes that the new students 
and their parents will be more excited to be a part of the good school. 
The word maktabah  and  library  are  both written  on  boards  hanged  in  front  of  the 
school  library, but there  is no  Indonesian counterpart of the word “library”. Although Pondok 
Madani is located in Indonesia, they did not use Bahasa Indonesia to name the library. This is to 
teach the students so that they become familiar to Arabic and English. The use of these foreign 




I  found  (2) two types of Code Mixing  in Fuadi’s Negeri 5 Menara  (2010), namely  Inner 
Code Mixing and Outer Code Mixing.  Inner Code Mixing occurs when  the speakers  insert  the 
elements of their second language into their first language (Minangese into Bahasa Indonesia), 




Meanwhile,  the  factors  that  influence  the  code  choices  are  Setting  and  Scene  (S), 
Participants  (P), Ends  (E), Key  (K),  Instrumentalities  (I), and Genre  (G). All  the data  that have 
been  taken  are  already  analyzed  and  presented  based  on  each  indicator.  The  factors  that 
mostly  influence  the choice of code are Setting and Scene  (S), Participants  (P), Ends  (E), and 
Instrumentalities (I). Act Sequence (A) and Norms of Interaction (N) are not occur because there 
are  no  Code Mixing  occurrence  found  in  an  organized  order  of  speech  nor  in  a  contextual 
custom of speech.  
The  Setting and  Scene  (S) and Participants  (P)  factors affect  the  choice of  code more 
than Ends (E) and Instrumentalities (I) factors because the data takes place in several different 
locations  and  the  participants  are  also  varied.  Those  three  factors  are  important  since  it 
determine  the  code.  For  example when  the  students  are  conversing  to  one  another  at  the 
boarding house, they tend to use Bahasa  Indonesia and mix  it with Arabic or English because 
they are all influent in those two foreign languages. In the other hand, when they are at home, 
conversing with  their  family,  they  tend  to speak Bahasa  Indonesia and mix  it with  their  local 
languages. It is because they know that their family understands the same code they use.  
The  Ends  (E)  factor  is  used more  than  Instrumentalities  (I)  because  there  are many 
suggestions and advice in the novel. There are also messages that the author wants to share to 
the  readers.  For  instance, when  the  author  inserts  an  English  phrase  in  a  Bahasa  Indonesia 
monologue, he wants to introduce the English popular counterpart of something. 
The Instrumentalities (I) factor influences the choice of code because the novel uses two 
foreign  languages,  Arabic  and  English.  Sometimes  there  are  idioms  that  have  no  equivalent 








will be  (5)  five  characters  from  (5)  five different  regions with  their own  local  languages  that 
speak with Code Mixing more  than  I have  found  in  the novel.  In  fact,  there  just  three  local 
languages  found  here.  From  all  of  the  Code Mixing  occurrences,  Alif’s  utterances  are  the 
dominance. The other Code Mixing occurrences are coming from Alif’s father and mother. 
From the study I learn that there are many bilinguals and multilinguals in Indonesia. The 
bilinguals  in  Indonesia are commonly spoken  two  languages,  their  local  language and Bahasa 
Indonesia as their native  language. While the multilinguals are usually get their third  language 
in  their  social  interactions with  people  from  different  regions  or  from  formal  education  at 
school. Due to those language abilities, they tend to mix their languages. 
The  reasons  they mix  their  languages  are  varied.  For  instance, when we  talk  about 
something and mention a foreign phrase that has no counterparts in our language, we will not 
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